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Maria’s perspective on the MPA programme
“What  are  we  feeling,  guys?”  I  asked  while  scrolling  through  the  options.  “Tired,  emotional,
hungry…” My group had  just walked out of  the Bank of England, having successfully delivered
our  final  MPA  Capstone  Project  presentation  after  a  week  of  late  nights,  Co­Op  dinners  and
making  friends  with  the  Sardinia  House  security  guards. We  were  in  the  process  of  posting  a







such an  important milestone,  it made me realize  just
how close we are  to being done. And  it  felt  like  just
the other day that I was fighting to get two suitcases
into  my  shoebox  of  a  room  at  Sidney  Webb,
nervously shaking the hands of people with whom I’d
come  to  cry  over  sequential  games  in  a
multidimensional  policy  space,  receiving  what  I
initially  thought  was  my  first  ever  failing  mark  but
being  told  that,  no  it’s  okay,  in  the  British  system
that’s a Merit grade.
This  got  me  thinking  about  the  past  18  months  and  how  they  have  been  some  of  the  most
challenging of my life – academically, emotionally, spiritually… But they have also been the most




the  job,  I  had  forgotten  how  to  be  a  student,  and  the  rigor  of  the MPA  was  a  wake­up  call.  I
remember being almost through the first term and still having out­of­body experiences in lectures.
But  I  eventually  figured  it  out,  started  managing  my  time  better  and  eventually  making
econometrics jokes. It’s been hard work, but extremely fulfilling. #accomplished 
The MPA staff and faculty 
While  I  came  to  find  that  there  is  a  lot  less  hand  holding  in  the  UK  educational  system  (in
comparison  to  the  US),  the  MPA  staff  and  faculty  never  cease  to  amaze me. They  really  go
above and beyond, taking student feedback seriously and often implementing recommendations


















group of my peers planning events and activities  to build a community  that will  last well beyond
our  time  in  London  – what’s  not  to  love? Some of my  favorite MPA moments  took  place  at  an
MPASA event, from boat parties to bake sales, alumni and career panels to food crawls. And
being Chair was also one of  the most  rewarding  roles  I’ve had  to date.  I had  the opportunity of
working with  and  learning  from  an  amazing  team of  individuals,  and  getting  to  know my  fellow




such a united student body. Everyone has  incredible  backgrounds  and  experience,  and  I
have learned as much from them as I have in my classes. And I have made amazing friends
without  whom  I  don’t  think  I  would  have  made  it  –  from  helping  with  STATA  commands  to
accompanying me to Fleet River for an emergency sugar fix, pushing shopping carts full of lunch
bags to road trips and weekend getaways. I’m truly blessed to have met them, and only regret not
having the time to get to know each and every one of them better.
“Okay, I’ll post it now.” The very public announcement of our accomplishment, and the pings from
friends “liking” that accomplishment and sharing their congratulations, brought me back from my
reverie. I looked at each of my group members in turn, heart full of love and pride for them, and
sighed heavily. “Oh guys…” They all looked back at me with the same expression, and time
seemed to stand still for a few moments. “Drinks?” we all asked in unison. “Let’s go!”
This blog post was written by Maria Rodrigues, a second year MPA student.
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